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BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINI KOMMUNIKATIV
KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH YO’LLARI
Jo’rayeva Turg’unoy Umarjonovna
Namangan davlat universiteti M. TTB-AU-18 guruh magistranti Ilmiy rahbar:
pedagogika fanlari nomzodi
SHaamirova Yulduzxon Kabiljanovna
Annotatasiya : Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilaridagi kommunikativ
kompetensiyani rivojlantirish haqida fikrlar yuritilgan. Shu bilan birga kommunikativ
kompetensiyani rivojlanishiga to’sqinlik qiladigan omillar keltirilgan va ularni bartaraf etish uchun
tavsiyalar berilgan.
Kalit so’zlar: qobilyat, o’quvchi, kommunikativ, kompetensiya, layoqat, individual,
zamonaviy yondashuv, ta’lim sifati, musobaqalashmoq, raqobatlashmoq, bellashmoq,
samoradorlik,tushunuvchanlik, moslashuvchanlik, yutuqlilik, muvaffaqiyatlilik, natijalilik,
xususiyat, sifat, miqdor, ijtimoiy kompetensiya.
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Шаамирова Юлдузхон Кабильджановна
Aннотация: В данной статье речь идёт о развитии коммуникативной
компетенции учащихся началних классов. С этим ещеприведены факторы,
которыеприпятствуют развитию коммуникативной компетенции, и даны советы по
устране ничо данных факторов.
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Abstract: There is a lot of opion about to improve communicative competence of primary
school’s pupils in this article. In order to this faets given obstraeted to aeve lope communicative
competencesand given rekomendation to solve them.
Key
words:
ability,appropriation,gift,
pupil,
communication,
cjmpetence,
aptitude,individual, modern approach, quality education,compete,contend, struggle, efficacy,
comprehension, adaptation, prosperity, success,effectiveness, characteristic, feture,quantity, social
competence.
Ilm ma’rifatning o’chog’i, buyuklar yurti hisoblangan ona zaminimiz qadimdan
fanlarning asosi yaratilgan o’lka hisoblanadi. O’zbekistonimizni dovrug’ini dunyoga
tanitish uchun esa shu yurtning har bir fuqarosi mas’uldir. Jamyatimiz jahon miqyosida
o’z o’rniga, o’z mavqeyiga ega bo’lishi, bugungi kundanda yuksak darajalarga erishishi
uchun avvalo yoshlarimizga katta e’tibor qaratmog’imiz kerak. Chunki bugundan keyin
albatta erta keladi, bu esa hayot haqiqatidir. Bizning ertamiz qanday bo’lishi esa
yoshlarimizga qaratayotgan e’tiborimizda, tarbiyamizda o’z aksini topadi. Shuning uchun
har birimizni birinchi va muhim vazifamiz farzandlarimizni bilimli, zukko, mehnatsevar,
insonparvar va albatta o’z vataniga sodiq inson qilib o’stirishdir. Bu maqsadlarni amalga
oshirishimiz uchun barchamiz bahamjihatlikda harakat qilmog’imiz zarurdir. Yuqorida
qayd etilgan maqsadlarimizni amalga oshishini taminlash uchun bugungi kunda juda
ko’p qaror va qonunlar qabul qilinayotganligi fikrimizni yaqqol dalili desak hech
mubolag’a bo’lmaydi.
2017-2021-yillarda O’zbekistonni barcha sohalarini rivojlantirishning 5 ta ustuvor
yo’nalishi bo’yicha “Harakatlar strategiyasi ”davlat dasturining ishlab chiqilishi buning
aynan isbotidir.[1]
Zamon bilan hamnafas yashash har birimizning hozirgi kundagi eng muhim
vazifamizga aylanib bormoqda. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda har
tomonlama yetuk farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazish har bir ota-ona va o’qituvchi
zimmasiga yuklatilgan vazifadir. Bu vazifani bajarishga esa sitqidildan yondashib, harakat
qilish kerak.
Ilm insonni ulug’laydigan , uni poklaydigan va yetuklik sari chorlaydigan muhim
omillardan biri hisoblanadi. Xalqimizda shunday naql bor “Beshikdan to qabrgacha ilm
izla”. Shu bilan birga dinimizning muqaddas kitobi “Quron-i karimda” da ham ilm olish,
bolani tarbiyalash haqida juda qimmatli ma’lumotlar keltirilgan.[2]
Bundan ko’rinib turibdiki ta’lim-tarbiyani hayotimizning mazmun mohiyatiga
aylantirmog’imiz kerak. Shundagina biz bugun oldimizga qo’yayotgan ulkan
maqsadlarimizni amalga oshira olamiz. Prezidentimiz juda ko’p bora madaniyat va
marifatning o’chog’i, ulug’ olim-u fuzalolar, mutafakkir va allamolar yurti bo’lgan bu ona
zaminimizda yana shunday ulug’ insonlarni tarbiyalab kamolga yetkazish haqida fikrlarni
olg’a surmoqdalar. Buyuk bobokolonlarimizga munosib izdoshlarni tarbiyalaylik. Bu
yuksak maqsadlarni amalga oshirish uchun juda keng ko’lamda amaliy ishlar ham olib
borilayotganligi fikrimizning yaqqol dalilidir. Bu xususda “Ibrat”, “Al Xorazmiy”, “Mirzo
Ulug’bek”, “Beruniy”, “Alisher Navoiy” va boshqa ko’plab maktablarning tashkil
qilinganligini misol keltirishimiz mumkin. Yoshlarimizdagi qobilyatlarni yanada
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yuksaltirib, yurtimiz taraqqiyoti va rivojiga o’z hissalarini qo’shishlari uchun biz ularga
imkoniyatlar eshigini ochib berishimiz juda muhimdir. Toki ular o’z qobilyatlarini
namoyon eta olishsin. Qobilyatsiz insonni o’zi bo’lmaydi, faqatgina uni namoyon etish va
shakllantirish uchun zarur shart –sharoit yaratib berish kerak, aks holda bu qobiliyat
layoqatligicha qolib ketadi. Qobilyatlar turli yoshda va turli xil vaziyatlarda namoyon
bo’ladi, faqatgina buni o’z vaqtida seza olishimiz, uni to’g’ri yo’lga yo’naltira olshimiz
zarur. Har qanday qobilyatni namoyon qilish uchun muloqot eng muhim omil
hisoblanadi. Muloqot deganda ko’z oldimizga birinchi navbatda so’zlashish jarayoni,
so’zlardan foydalanib aloqaga kirishish keladi. Muloqot jarayoni faqatgina so’zlargagina
bog’liq bo’lmasdan balki tashqi ko’rinish, imo-ishoralar, yuz ifodalar, turli hattixarakatlar orqali ham amalga oshiriladi. Shunday bo’lsada kishilik jamyatimizda nutqiy
muloqot juda katta ahamiyat kasb etadi. Nutq faoliyati odam tomonidan ijtimoiy-tarixiy
tajribani o’zlashtirish va avlodlarga berish yoki kommunikatsiya o’rnatish, o’z
harakatlarini rejalashtirish maqsadida tildan foydalanish jarayonidir. Muloqot jarayoni
shu bilan birga o’zini tutushi, jamoa bilan kelishib keta olishi, turli vaziyatlardan
mohirona yo’l topib chiqa olishi, barchani birdek hurmat qilishi, xushmuomila bo’lishi,
birovni tinglay olishi, ma’noli so’zlashi va shunga o’xshash juda ko’p omillarga bog’liqdir.
Pedagogik va psixologik manbaalarimizda bularni bir so’z bilan “kommunikativ qobilyat”
deb ataladi.
Qobilyat o’zi nima, u insonlarda qay tarzda namoyon bo’ladi degan savollarga, u
insonlarning bosh miya faoliyatining ishlashi bilan bog’liq degan javobni olamiz. Masalan:
ba’zi bir insonlarda miyaning chap qismi ko’proq rivojlangan, boshqalarda esa o’ng qismi
rivojlangan deyiladi. Miyaning chap qismi mantiqiy jihatdan narsalarga baho bersa bersa,
o’ng miya- hissiyot bilan intuitsiya orqali bo;lib, narsalarni qabul qilishga yordam
beradi.[3]
Pedagogik qobilyatlarning quyidagi turlari mavjud:
-Didaktik qobilyatlar.
-Akademik qobilyatlar.
-Perseptiv qobilyatlar.
-Nutq qobilyati.
-Tashkilotchilik qobilyati.
-Avtoritar qobilyat.
-Kommunikativ qobilyatlar.
-Pedagogik hayol.
-Diqqatni taqsimlay olish qobilyati.
Shularda biri kommunikativ qobilyatdir. Pedagogik kitoblarimizda kommunikativ
qobilyatga quyidagicha ta’rif berilgan: kommunikativ qobilyat –bu bola bilan mulaqotda
bo’lishga, o’quvchilarga yondashish uchun to’g’ri yo’l topa bilishga, ular bilan pedagogik
nuqtai-nazardan maqsadga muvofiq o’zaro aloqa bog’lashga, pedagogik taktning
mavjudligiga qaratilgan qobilyatdir. Psixologik kitoblarda esa kommunikativ qobilyat bu kishining boshqa odamlar bilan bo’ladigan muloqotni yaxshilaydigan va birgalikdagi
faoliyatda psixologik qovushuvchanlikni ta’minlaydigan qobilyatdir.[4]
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Barcha sohada bo’layotgan yangiliklar zamirida ta’limda ham juda ko’p
o’zgarishlar sodir bo’ldi. Bulardan biri shuki 2017-yil 6-aprelda DTS ga o’zgartirish
kiritildi. Shu bilan birga o’quv fanlarimizga kompetensiyaviy yondashuv tushunchasi
ham kirib keldi.
“ Competence” so’zi “to compete” so’zidan kelib chiqqan bo’lib,
“musobaqalashmoq”, “raqobatlashmoq”, “bellashmoq” degan manoni bidiradi. So’zmaso’z tarjima qilinsa “musobaqalashishga layoqatlilik” manosida keladi. Atamaning
mohiyati shuningdek, “samaradorlik”, “tushunuvchanlik”, “moslashuvchanlik”,
“yutuqlilik”, “muvaffaqiyatlilik”, “tushunuvchanlik”, “natijalilik”, “xususiyat”, “sifat”,
“miqdor” kabi tushunchalar asosida ham tavsiflanmoqda.
Ta’limda kompetensiyaviy yondashuvning vujudga kelish tarixi shartli ravishda
to’rt bosqichni o’z ichiga oladi.
Birinchi bosqich (1960-1970-yillar). Bu davrda ilk bor “kompetensiya” va
“kompetentlik” so’zlari ilmiy adabiyotlarga kirib kela boshladi. Shu davrdan boshlab til
o’rganish nazariyasi yo’nalishida til kompetensiyasi turlariga tegishli tadqiqotlar
boshlanib D.Xayms tomonidan, “kommunikativ kompetentlik” tushunchasi kiritiladi.
Ikkinchi bosqich (1970-1990-yillar). Bu davrda til o’rganish (ayniqsa o’z ona tilisi
bo’lmagan) nazariyasi va amaliyotida, boshqarishda kasbiy mahorat, rahbarlikqilishda,
menejmentda, muloqot qilishni o’rganishda kompetensiya/kompetentlik kategoriyalari
ishlatila boshlandi. Bu davrda “ijtimoiy kompetensiya/kompetentlik” tushunchalarining
mazmuni ishlab chiqila boshlandi. Bu bosqich J.Raven nomi bilan birga tilga olinadi.
Uchinchi bosqich 90-yillardan boshlanadi. Bu davrda kompetentlikni ilmiy
kategoriya sifatida ta’limga nisbatan qo’llash bo’yicha tadqiqot ishlari bajarildi. Bu davrda
A.K.Markova, L.M.Mitina, L.A.Petrovskoy, N.V.Kuzmina va boshqalar samarali ish olib
borishgan.
To’rtinchi bosqich kompetensiyaviy yondashuvni kasbiy ta’lim, umumta’lim
fanlari standartlari mazmuniga kiritish bilan bog’langandir. 2006-yil 18-dekabrda Yevropa
parlamenti va Kengashi tomonidan uzluksiz ta’lim uchun quyidagi tayanch
kompetensiyalarni tavsiya qildi:
1. O’z ona tilida muloqot qila olish;
2. Chet tillaridan birida muloqot qila olish;
3. Matematik kompetentlik hamda fan va texnika sohasidagi asosiy
kompetensiyalar;
4. Raqamli kompetentlik;
5. O’qishni o’rganish;
6. Ijtimoiy vafuqarolik kompetensiyasi;
7. Tadbirkorlik va tashabbuskorlik tuyg’usi;
8. Madanyatdan xabardor bo’lish va uni ifodalash;
Ushbu
berilgan
kompetensiyalar
hozirda
“Yevropa
uchun
tayanch
kompetensiyalar” deb nomlangan. Bundan ko’rinib turibdiki har bir davlatda o’zining
uzluksiz ta’lim jarayonini yanada yuksaltirish maqsadida tayanch kompetensiyalar qabul
qilinadi. Bizning davlatimizda ham alohida va umumiy kompetensiyalar qabul qilindi.
Fanlarimiz uchun 6 ta tayanch kompetensiya asos qilib olindi. Ular:
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1. Kommunikativ kompetensiyasi.
2. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi.
3. O’z-o’zini rivojlantirish kompetensiyasi.
4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi.
5. Milliy va umummadaniy kompetensiyasi.
6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda
foydalanish kompetensiyasi.[5]
Shulardan biri kommunikativ kompetensiya biz ta’riflagan kommunikativ
qobilyatlarga to’la mos keladi. Kommunikativ kompetensiya-ijtimoiy vaziyatlarda eng
avvalo ona tili qoidalari asosida hamda birorta xorijiy tilda o’zaro samarali muloqotga
kirisha olish, muloqotda muomala madanyatiga amal qilish, ijtimoiy moslashuvchanlik,
hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatini nazarda tutadi. O’quvchi
yoshlarimizdagi kommunikativ kompetensiyani qanday qilib rivojlantirishimiz mumkin?
degan savol oldimizda turgan va hal etishimiz juda muhim bo’lgan masaladir. Avvalo bu
muammoning yuzaga kelish sabablarini aniqlab olaylik. Bunga birgina omil emas balki
bir-biriga bog’langan juda ko’p sabablar bo’ladi. Kommunikativ kompetensiyani yuzaga
kelishi, uni rivojlanishiga quyidagi omillar to’sqinlik qiladi:
-Farzand uchun kam vaqt ajratish
-Bolaning savollariga to’liq javob bermaslik
-Ota-onaning bola bilan kam muloqotga kirishishi
-Bolaning fikrlarini oxirigacha tinglamaslik
-Bolaning qiziqishlari va qobilyatini hisobga olmaslik
-Ijtimoiy muhit
-Bola psixologiyasida yuzaga kelgan kamchiliklarni vaqtida bartaraf etmaslik
-Bolaning mustaqilligiga to’sqinlik qilish
-Atrofdagi insonlarning e’tiborsizligi
-Tarbiyasida qisman uzulish sodir bo’lishi
-Ta’lim va tarbiyaning uyg’unlashmaganligi
va boshqa shunga o’xshash ko’plab omillar ta’sir ko’rsatishi mumkin. Bu misollarning
barchasi birgalikda yuzaga kelmaydi, aksincha bir bolani hayotida bitta omilning chuqur
iz qoldirishi natijasida ham sodir bo’lishi mumkin. Yuqorida sanab o’tilgan holatlatlarni
o’z vaqtida bartaraf etmasak farzandlarimiz fe’l-atvorida tortinchoqlik, odamovilik,
muloqotga kirisha olmaslik, injiqlik, mustaqil fikrlay olmaslik, kamgaplik kabi salbiy
sifatlar shakllanib qolishi, shu bilan birga bolaning ruhiyatiga singib qolishi mumkin.
Kamgap deganda biz o’z fikrini bildirishdan qochadigan, faol muloqot jarayonidan o’zini
tortadigan o’smirlarni nazarda tutmoqdamiz.
Biz o’zbeklarda kamgaplik yaxshi fazilatlar qatoriga kiritilgan. Hozirgi kunda bu
fazilat ikkilamchi bo’lib qolmoqda. Chunki kamgap bo’lsin deb muloqotdan qochadigan
yoshlarni tarbiyalab qo’ymayapmizmikan? Har birimiz shu haqida mulohaza yuritib
ko’rsak maqsadga muvofiq bo’lar edi.
Buyuk fransuz yozuvchisi Antuan Sent Ekzyuperi “ Muloqot- shunday ne’matki, u
orqali inson lazzatlanadi” deb yozgan edi.
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Hadislarimizda keltirilgan ma’lumotlarga ko’ra bolani tarbiyalashni u hali
tug’ulmasdan oldin boshlash kerak. Ya’ni onaning vujudida farzand paydo bo’lganidan
boshlab uni tarbiyalashni amalga oshirishimiz zarur. Bu bosqichni 1-bosqich deb
qaraydigan bo’lsak, keyingi bosqichlarni yosh davrlariga ajratishimiz mumkin:
-Go’daklik davri ( tug’ulgandan 1 yoshgacha)
-Yangi davri (1 yoshdan 3 yoshgacha)
-Maktabgacha tarbiya yoshi (3 yoshdan 6-7 yoshgacha)
-Kichik maktab yoshi (6-7 yoshdan 11-12 yoshgacha)
-O’smirlik davri (12 yoshdan 15-16 yoshgacha)
-O’spirinlik davri (14-16 yoshdan 18 yoshgacha)
Bu bosqichlar inson hayotidagi muhim bosqichlar sanalib, uning kamol topishida
va xarakterida turli o’zgarishlar sodir bo’ladigan davrlar hisoblanadi.
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, butun borliqni anglashga intilayotgan jajji
yurakchalarga to’g’ri yo’l-yo’riq ko’rsatish lozim. Farzandini ertangi kuniga katta umidlar
bog’layotgan har bir ota-onadan bu davrlarni va shu davrlarga xos bo’lgan xususiyatlarni
yaxshi bilishi talab qilinadi. Har birimiz farzandimizni muloqotga kirishuvchan, jamoa
bilan tez til topisha oladigan, turli vaziyatlarga moslashuvchan, mustaqil fikrlaydigan va
bilimli bo’lishini xohlaymiz. Bu maqsadimizni amalga oshirish uchun bolalarda
kommunikativ qobiliyatni va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishimiz lozim. Bu
ikki atama bir olmaning ikki pallasiga o’xshaydi. Biri ikkinchisini doimo to’ldirib turadi.
Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun avvalo kommunikativ qobilyatni
rivojlantirish talab etiladi. Ularni birgina farqli tomoni shundaki kommunikativ
kompetensiyada biror xorijiy tilni bilish va unda muloqot qila olish talab etiladi.
Kommunikativ qobilyat esa bu kishining boshqa odamlar bilan bo’ladigan muloqotni
yaxshilaydigan va birgalikdagi faoliyatda psixologik qovushuvchanlikni ta’minlaydigan
qobilyatdir Yuqoridagi manbalarga tayangan holda shuni aytish mumkinki bolaning
kamol topishida sodir bo’layotgan har bir o’zgarishga e’tibor berishimiz, uning
qiziqishlariga, fe’l-atvoridagi o’zgarishlarga hamisha diqqat qaratishimiz zarur deb
o’ylayman. Bu o’zgarishlarni sezgan chog’da esa uni to’g’ri yo’lga yo’naltira olishimiz,
agar bu ishni qanday amalga oshirishni bilmasangiz kerak bo’lsa mutaxassisga murojat
etib vujudga kelgan holat yuzasidan maslahat va yo’l-yo’riqlar olish zarur.
Aziz ota-onalar borliqdagi hamma narsa bola nigohida o’zgacha tarovat kasb etadi.
Bolakayning savollari limmo-limdir. Bu savollarga javob berishdan aslo qochmang. Siz
savollarga to’liq va aniq javob bering. Farzandingizga iloji boricha ko’proq vaqt ajrating,
uning qiziqishlarini hamisha hurmat qiling. Ota-bobolarimizdan qolgan shunday ibratli
so’z qolgan bolaga mehr bering toki u ulg’ayib sizga ham mehr ko’rsatadi. Hozirgi kunda
ko’plab ota-onalar farzandini o’zining hoxish istagiga quloq solishga majbur qilmoqdalar.
Bolaning qiziqishlaridan ko’ra moddiy manfaatni ustun qo’yadigan ota–onalar ham
oramizda uchrab turibdi. Ularning nazdida kelajagini o’ylayapman deyishadiku, lekin
o’zlarining istaklarini amalga oshirishni ko’zlaydilar. Buning natijasida esa o’z kasbini
sevmaydigan, unga mas’uliyat bilan yondashmaydigan kadrlar yuzaga kelib qolmoqda.
Besh qo’l baravar emas hammani ham shunday deyishdan yiroqmiz.
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